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1. HYRJE
Vilat i kanë rrënjët e para qysh në Romën e lashtë, ku në periudhen e hershme historike
gjatë kësaj kohe, vilat janë shquar si pasqyrim i të ardhurave monetare të shtresës së lartë
romake. Me kalimin e kohës, gjatë periudhës së mesjetës vilat fillojnë të pësojnë ndryshime të
mëdha dhe kthehen në shtëpi edhe më elegante e luksoze. Gjatë periudhës së mëvonshme,
gjegjësisht me modernizimin e shoqërisë njerëzore dhe me evoluimin e materialeve të reja, si në
secilin rast qe arkitektura i ka paraprirë ndryshimeve të kohës, poashtu edhe koncipimi i vilave
dhe dalja në shesh e stileve të reja në arkitekturë bënë që edhe vilat të marrin një trajtë tjetër dhe
të ndryshojnë në shumë aspekte: si ato funksionale, poashtu dhe estetike e konstruktive.
Çfarë realisht është një shtëpi banimi ?! Një shtëpi banimi është strukturë ndërtimore e
cila në kontekstin human ofron siguri dhe mbrojtje nga ndikimet e ambientit të jashtëm, dhe në
kontekstin më të gjerë shtëpia është vend ku ne e kalojmë pjesën më të madhe të kohës,
edukohemi e arsimohemi. Në një aspekt shtëpia e siguron mbijetesën e natyrës njerëzore, si në të
kaluarën, në të tashmen e në të ardhmen. Një ambient i ngrohtë familjar i cili i zhvillon
aktivitetet e tij të përditshme, aty ku familja është baza apo burimi i çdo gjëje.
Në aspektin arkitektonik dhe ambiental duke e ditur se objektet e banimit janë objektet të
cilat në mënyrë të vazhdueshme vazhdojnë të ndërtohen, sepse me numrin e popullsisë gjithmonë
në rritje ditë pas dite, është e nevojshme dhe secilën herë do paraqitet nevoja për ndërtimin e
këtyre objekteve. Por çfarë pastaj? A duhet një shtëpi të jetë vetëm një trup i cili zë hapësirë në
këtë botë tredimenzionale, një shtëpi e cila vetëm duhet ti plotësojë nevojat e natyrës tonë
njerëzore për strehë dhe me aq të mbarojë. Një shtëpi banimi, qoftë e thjeshtë apo edhe
ekskluzive, duhet ti paraprijë mbrojtjes së vetë ambientit ku do të ndërtohet, të bashkëveprojë me
vet mjedisin në rend të parë. Duhet ti plotësojë një mori kushtesh si nga ana estetike,
funksionale, ekonomike, sociale, kulturore e atëherë mund të themi se kjo shtëpi e ka vendin këtu
ku i ka zënë rrënjët, sepse nëpërmjet trupit tonë ne e përjetojmë dhe e ndjejmë thellë hapësirën.
“Hapësirë, Hapësirë. Arkitektët gjithmonë flasin për hapësirë! Por duke krijuar një
hapësirë jo automatikisht ai është duke bërë arkitekturë. Me të njejtën hapësirë, ju mund të bëni
një kryevepër ose të shkaktoni një katastrofë.” [Jean Nouvel].
Duke e parë se kemi një numër të madh të shtëpive të banimit në Kosovë, vërehet qartë
tendenca e moszhvillimit estetik nga ana arkitektonike, ngecja prapa në kohë në moszhvillimin e
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formave dinamike – lojën me forma e vëllime, por as plotësimin e kushteve elementare
mjedisore që në realitet një objekt duhet ti plotësojë. Vërehet qartë vetëm tendenca e ofrimit të
një kulmi mbi kokë ku ne arrijmë ndoshta t’ia plotësojmë vetes dëshirat minimale po në
maksimum e deformojmë bukurine e qyteteve, qytezave e fshatërave tona e bëjmë dëm dhe në
vet ambientin ku ne marrim frymë, e që ne si qenje njerëzore nuk do e dëshironim këtë gjë nga
askush.
“Natyra është manifestimi im i Perëndisë. Unë shkoj në natyrë çdo ditë për frymëzim
gjatë ditëve të punës. Unë në një ndërtesë ndjek parimin që natyra e ka përdorur në fushën e
saj.”[Frank Lloyd Wright].
Qëllimi im kryesorë pavarësisht shtrirjes së madhe horizontale në koncipimin e vilës, ka
qenë në plan të parë ruajtja dhe në të njëjtën kohë rigjenerimi i hapësirës gjelbëruese të parcelës
– lokacionit ku e kam paraparë të projektohet vila. Në masë të madhe në eksterier dhe enterier
janë aplikuar materiale të cilat janë në harmoni me ambientin përreth dhe kontribuojnë në
mbrojtjen e mjedisit. Në të njëjtën kohë objekti mendohet të ofrojë kushte luksoze jetese në një
ambient relaksues pranë liqenit me një përmbajtje të madhe kthinash, por dhe ndërvepron me
ambientin përreth.

Hulumtimin e zgjidhjes së projektit e kam filluar duke u nisur nga tre pika kyqe:

1. Shtjellimi dhe hulumtimi i Arkitekturës Ekologjike-Arkitekturës së Qëndrueshme dhe analiza
e shembujve konkret të projekteve të realizuara që nga koha antike gjerë në ditët e sotme.
2. Hulumtimi dhe përzgjedhja e materialeve në ndërtim tek shtëpitë, konkretisht tek vilat.
3. Hulumtimi i elementeve arkitektonike dhe funksionale tek shtëpitë dhe vilat që nga faza e
Arkitekturës Moderne gjerë më sot dhe evoluimi i tyre në kohë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
2.1. ARKITEKTURA EKOLOGJIKE – ARKITEKTURA E QËNDRUESHME

Në kontrast, shumë nga teknologjitë që ne sot i klasifikojmë si ekologjike, kanë ekzistuar
qysh nga kohërat e lashta. Si një nga teknikat ndërtimore që ka gjetur përdorim më së shumti
ishte balta. Përdorimi i materialeve të papërpunuara nëse krahasojmë baltën me tullat e pjekura,
atëherë balta gjithmonë e ka kursyer energjinë. Megjithatë, në antikitet kursimi i energjisë nuk
kishte ndonjë vlerë në vetvete, por vetëm një pjesë e llogaritjes së kostos-përfitimit. Por ky ishte
dhe rast për praktikimin e riciklimit në ndërtim, madje dhe zgjidhje për të gjitha llojet e ndërtimit
e cila është kryer në mënyrë rutinore gjatë kohës antike dhe në mesjetë. Tullat nga hipokastet
ishin veqanërisht të njohura për shkak të fortësisë së tyre dhe madhësisë standarde. (Hipokasti ka
qenë sistem ngrohjeje nën dysheme në Romën e lashtë që është përdorur për të ngrohur shtëpitë
me ajër të nxehtë.).
Duke i tejkaluar kohërat e hershme dhe nëse në kontekst vijmë tek arkitektura moderne e
kopshteve, nga mënyra se si kopshtet peisazhore angleze, arkitektura romantike në fund të shek.
XIX shfaqet si lëvizja Arts and Crafts, e cila përballet me rritjen e industrializimit dhe
preokupohet në lidhje me prodhimin manual, shfaqjen e jetesës fshatare ndryshe nga
industrializimi i asaj kohe dhe përdorimin e materialeve natyrore.
Më pastaj, Art Nouveau solli lidhjen e natyrës me arkitekturën, megjithëse në shumicën e
rasteve vetëm si dekorim ku elementet me lule janë shembuj të formave dhe ornamenteve.
Gjatë dekadave të para të shek. XX, metodat rurale të ndërtimit dhe materialet natyrore
kanë rizgjuar interesimin nga shumë perspektiva. Duke shkuar ndesh me parimet e evolucionit
modernist në një stil më internacional, kjo lëvizje ka prodhuar shembuj ekzemplar si qytetikopsht nga Ebenezer Howard, Neo-Klasicizmi i cili kthehet në periodën rreth viteve 1800,
romantizmi kombëtar skandinav dhe pishtari i tij modern gjenden tek Hugo Aalto, ndërgjegja
sociale e Shkollës së Amsterdamit (Amsterdam School) shfrytëzon zgjyrën dekorative dhe çatinë
prej kashte, dhe Frank Lloyd Wright ndërlidh natyrën tek Taliesin West.
Ideja e të qenit në gjendje që të formulohet një fjalor arkitektonik internacional nuk ishte
dhe aq me fat për arkitektët. Pas luftës së II-të botërore, ky mendim qoi në ndërtesa që
konsumojnë burimet. Sistemet e ftohjes dhe ngrohjes janë parë thjeshtë vetëm si ofrues të
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rehatisë dhe kushteve optimale, dhe jo si simptomë e mbrojtjes së pamjaftueshme termike.
Energjia ishte më e lirë se sa izolimet dhe materialet mund të transportoheshin lirë ose mund të
prodhoheshin shpejtë nga industria kimike në zhvillim e cila vështirë se i kuptonte efektet
afatgjata të produkteve të tij.
Pastaj gjatë viteve 60 të shekullit të kalur, arkitektura ekologjike edhepse si një klishe e
kohës, faktorë si Alexander Mitscherlich me “Mosmikpritja e qyteteve tona” më 1965, dhe
zgjerimi i një shoqërie konsumuese qoi në rritje kritikën në lidhje me arkitekturën e tij, dhe
shihet një alternativë në metodat paraindustriale të ndërtimit duke përdorur materiale natyrale.
Me rritjen e lëvizjeve për mbrojtjen e ambient, e sidomos me krizën e naftës gjatë viteve
1974-1978, një gamë e gjerë e Low-Tech arkitekturës ekologjike shfaqet gjatë viteve ‘70 nga:
Peter Huebner, Lucien Kroll, Sverre Fehn and Jourda & Perraudin. Shtëpitë e dheut ishin
veqanërisht popullore dhe nganjëherë të ndërlidhura edhe me artin e tokës nga: Malcolm Wells,
Gustav Peichl, Arthur Quambie dhe James Turrell. Një perspektivë analitike-teknike u
ekzaminua me përparimin pasiv të energjisë nga Thomas Herzog.
Gjatë viteve ‘80, ndodhi një ndryshim drejt sensibilizimit të njerëzimit dhe për ta
rrënjosur thellë idenë se arkitektura duhet të jetë plotësuese e natyrës. Ekzemplar të këtij trendi
ironik dhe provokativ janë Best Stores nga SITE (Organizatë e njohur internacionale në dizajnin
arkitektonik dhe mjedisorë e përbërë nga arkitekt, dizajnerë dhe artist), ku një pyll tropikal prapa
një rjedhjeje uji është vendosur në një dritare dyqani, apo “Rimarrja” nga Franz Hohler, ku bimët
shkatërrojnë muret e një objekti të sapo ndërtuar. Utopitë nga James Wine në “Shtëpitë
Shumëkatëshe”, një ansambël i villave brenda një garazhe shumë katëshe, janë një deklaratë
provokative dhe protestë në lidhje me shkatërrimin e peisazhit dhe shtrirjen e pakontrollueshme
të zhvillimit arkitektonik.
Teknologjitë e reja mjedisore si izolimet e përmirsuara dhe kolektorët termik solar (STC)
u zhvilluan gjatë viteve ’80 dhe vetëdija ekologjike u rrit me shpejtësi.
Megjithatë, në pamjen arkitektonike filloi të ndikojë vetëm gjatë viteve ’90, ku listat e
para me të dhënat ekologjike u shfaqën për herë të parë dhe u mundsua një qasje shkencore në
teknologji. Përpjekjet mjedisore u bënë zyrtarisht qëllime politike dhe u rritën duke e përfshirë
temën e qëndrueshmërisë në UNCED në vitin 1992 (Konferenca e Kombeve të Bashkuara mbi
Mjedisin dhe Zhvillimin) të mbajtur në Rio de Janeiro. Këto tema më pastaj u formulan më
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shkurtimisht në Protokolin e Kyoto-s mbi UNFCCC në vitin 1996 (Korniza e Konventës së
Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike).
Në ballë qenë mjaftë hi-tech arkitekt të viteve ’70, ndërtesat e të cilëve ishin në
kundërshtim me metodat ekologjike të ndërtimit, por që tani ishin duke proklamuar
implementimin e instalimeve inovative dhe paisjeve në ndërtesa. Në vitin 1993, pionerët e
ekologjisë si Norman Foster, Renzo Piano, Richard Rogers dhe Thomas Herzog u bashkuan për
të formuar READ Group (Energjia e Ripërtërishme në Arkitekturë dhe Dizajn), që kishte për
qëllim të zbatojë një standard më të lartë në ndërtim dhe uljen e shpenzimeve energjetike me
mbështetjen e Komisionit Evropian. Në këtë mjedis, kërkesa për dizajn të qëndrueshëm u bë më
diversive.
Sot, bota nuk do mund të ishte e imagjinueshme pa teknikat të cilat u bënë popullore nga
projekti i Norman Foster me ndërtesën e Commerzbank në Frankfurt, e cila përmbanë një fasadë
me xham të dyfishtë që vepron si tampon klimatik, apo sisteme komplekse menaxhimi në
ndërtesë dhe sisteme ventilimi të cilat kalojnë nëpërmjet kopshteve në atriume të larta, një tipar i
cili haset tek Sky Court’s në Kuala Lumpur nga Ken Yeang. Si dhe nj♪ mori shembujsh të tjerë
nga: Renzo Piano , Jourda & Perraudin, Nicholas Grimshaw, Michael Sorkin. Vendosja e
qëndrueshmërisë mbi stilin, funksionin e strukturën u bë pikë kyqe gjatë këtyre viteve në
arkitekturë.
Disa karakteristika ekologjike munden lehtësisht të vlerësohen, këtu përfshihen kërkesat
energjetike për prodhimin e materialeve të ndryshme konstruktive, p.sh. për tullën gëlqerore
është 350kWh/m2, për lëndët nga druri është 180kWh/m2 dhe për çelikun struktural është
57000kWh/m2. Koeficienti i transpetimit të nxehtësisë (U-value) i materialeve të pa-izoluara
është gjithashtu lehtësisht i balancuar, p.sh. për një murë betony me trashësi prej 25cm vlera e tij
është 3.3 W/m2K, për një shtresë nga tullat me trashësi të ngjajshme është 1.5 W/m2K, ndërsa për
një mur solid nga druri me trashësi prej 20cm vlera e tij e transmetimit të nxehtësisë është 0.5
W/m2K, dhe arrihet në konkludimin dhe dihet se druri është material më ekologjik, dhe për një
dritare në një fasadë të tillë nga xhami i dyfishtë, vlera e tij do të jetë 3.0 W/m2K – dmth më e
mire se një mur nga betoni i cili nuk është i izoluar.
Energjia mund të përmirësohet dhe ripërdoret nga humbja e nxehtësisë së objekteve të
tjera. Asnjë standard ekologjik nuk i klasifikon të gjitha aspektet e mundshme në këtë drejtim.
Zvicra ka standardin Minergie, Franca ka HQE (Kualiteti i Lartë Mjedisor), ndërsa në Evropë
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është edhe CEPMC (Këshilli Evropian i Prodhuesve të Materialeve për Ndërtim), Japonia ka
CASBEE (Sistemi Gjithëpërfshirës i Vlerësimit të Mjedisit për Efiqiencën në Ndërtim) etj. Rritja
drastike e çmimit të energjisë në dekadat e fundit ka shtyrë klientët dhe bashkë me ta dhe
arkitektët të zgjedhin llojin e materialit që duhet përdorur.
Ekologjia nuk është një lloj ndërtese e as ndonjë stil i caktuar. Nuk ka asnjë zgjidhje e
cila do ti përgjigjej të gjitha zonave klimatike. Teknologjitë ekologjike janë ende në zhvillim e
sipër, ku produkte e materiale të reja plasohen vazhdimisht në treg, qofshin ato elektrikefotovoltaike, qofshin për ngrohje-gjeotermike apo izolime-materiale që ndryshojnë gjendje nga
ajo e lëngshme në të ngurtë apo vice versa. Cila teknologji është zgjidhja e duhur? ‘Apo ‘ Cili
kombinim prodhon dëmin më të vogël në mjedis?. Këtyre pyetjeve duhet t’u përgjigjet secili
projekt veç e veç, sepse secili projekt i ka specifikat e veta që e bënë të dallojë nga tjetri.
Përveq kësaj, në këtë fushë është dhe hulumtimi i teknologjive progresive, përdorimi dhe
implementimi i tyre në arkitekturë. Shumë teknologji të pazakonta do të duhet të mirreshin
parasysh në qoftë se ne nuk do e kufizonim veten në lëminë e arkitekturës dhe në ndërtim. Nëse
disa vite më parë fotovoltaikët ishin thjeshtë instalime të cilat vendoseshin në një çati, në ditët e
sotme janë bërë pjesë integrale në dizajnimin e objekteve, praktikisht çdo arkitekt implementon
teknologji ekologjike (duke e përjashtuar rastin e Kosovës).

2.2. SHTËPITË DHE MATERIALET

Materialet në ndërtim përgjatë gjithë historisë kanë qenë ngushtë të lidhura me vet
zhvillimin e njerëzimit, kështu duke i siguruar njeriut strehim, qoftë ai i përkohshëm apo i
përhershëm. Materialet të cilat do të hasen gjatë të gjitha ndërtimeve janë: guri, druri, xhami,
metali dhe betoni, si dhe në një mori rastesh tjera dhe materialet inovative të dy dekadave të
fundit, të cilat kanë derivuar nga zhvillimi i hovshëm teknologjik si dhe lindja e materialeve të
shumta vit pas viti ku si qëllim primar ka pasur reduktimin e shpenzimeve në ndërtim si dhe
impaktin e tyre mjedisor. Si rezultat i gjithë kësaj ka ardhur deri te rritja e kualitetit të vetë
objektit dhe në të njejtën kohë edhe vetë kualitetit të jetesës.
Përdorimi i gurit si material ndërtimi daton qysh nga kohërat e hershme 10000 vite para.
Është përdorur për ndërtimin e objekteve me karakter religjioz, objekteve përkujtimore, për
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mbrojtje, monumeteve të ndryshme qytetare dhe në punë inxhinierike si ura dhe kanale. Guri
është përdorur për të krijuar konstruksione rezistente si shtylla, harqe, kupola, qemer, mure etj
dhe si material ornamental si brenda ashtu dhe jashtë objekteve. Guri si material tek objektet
banimore fillimisht nuk është hasur dhe aq, por filloi të gjejë hapësirën e përdorimit si tek
objektet banimore rurale njashtu dhe ato urbane, dhe ka pasur përdorim të gjerë deri në fund të
shek. XIX, atëherë kur u shtuan dhe materiale të tjera ndërtimi siq ishte betoni. Guri mund të
klasifikohet në tre kategori të ndryshme siq janë: guri vullkanik – i cili formohet nga masa e
ftohur e magmës, guri sedimentar – i cili formohet nga depozitat e fragmenteve të grupeve të
tjera të gurit dhe guri metamorfik i cili formohet nga gurët vullkanik dhe ata sedimentar që kanë
pësuar transformime të cilat ndikojnë në strukturën e tyre. Tek grupi i fundit i gurëve bëjnë pjesë
guri ranor, mermeri, shkumësi dhe kuarci. Guri i cili përdoret në ndërtim ka karakteristika të
veçanta dhe mund të ndahet në dy grupe: në rezistencën mekanike dhe qëndrueshmëri. E para
varet nga tiparet e ati lloj guri siq janë: pasha specifike, se sa i rëndë është dhe rezistenca e tij në
shtypje dhe tërheqje. Për të matur qëndrueshmërine e gurit është e nevojshme të mirren parasysh
ndikimet e ndryshme atmosferike siq janë: ngrirja, veprimi i ujit në gur, era, ndryshimet termike
etj. Guri është i dobishëm dhe gjen përdorim tek ndërtimet e thjeshta siq janë: muret mbajtëse
apo oxhaqet dhe përdorimi i tij si material mveshës vetëm se është rritur. Produktet si pllakat e
gurit apo gurët për shtrim ende vazhdojnë të përdoren në eksterier apo dhe brenda objekteve.
Druri dhe nënproduktet e tij, janë burimi më i rëndësishëm i përdorur në procesin e
ndërtimit. Për mijëra vjet ka qenë njëri nga materialet më popullore së bashku me gurin dhe
baltën. Pëgjatë historisë është përdorur për shkak të rezistencës së tij dhe peshës së lehtë, druri i
ka disavantazhet e tij prandaj në ndërtim është zëvendësuar nga betoni dhe çeliku. Duke iu
falenderuar arkitekturës ekologjike përdorimi i drurit aktualisht ka një ringjallje në përdorimin e
tij si material ndërtimor. Druri është një bimë e gjallë dhe pothuajse menjëherë pasi ai të prehet
mund të përdoret. Mund të thuhet se druri është i vetmi material ndërtimor i rinovueshëm, edhe
pasi që ai të jetë përdorur mund të riciklohet dhe të përdoret përsëri. Druri në vetvete përfaqëson
ruajtjen e energjisë, respektin për mjedisin si dhe ruajtjen e ekuilibrit ekologjik. Druri mund të
ndahet në dy grupe: në halor – të butë e rrëshinor, dhe gjethegjerë – më i forte dhe përgjithësisht
dru gjethërënës siq janë: lisi, bungu, mështekna, ahu etj.Ka lloje të ndryshme të drurit siq ka dhe
lloje të ndryshme të pemëve, por të gjithë llojet kanë disa veti të përbashkëta të cilat spjegojnë
përdorimin e tyre në arkitekturë. Në përgjithësi, struktura qelizore e drurit është e lehtë por e
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fortë. Ai mund të absorbojë një sasi të madhe të tensionit, presionit dhe përkuljes në ngarkesa.
Druri nga pemët halore është më pak i përshtatshëm në ngjeshje dhe tension kurse disa pemë
gjethegjera-gjethërënës kanë një strukturë më të detajizuar qelizore, më të dendur dhe më të
fortë. Edhepse është një material i djegshëm, druri ka një rezistencë të pranueshme ndaj zjarrit në
saje të djegjes së tij periferike – djegja nga jashtë brenda është e ngadalshme. Qëndrueshmëria e
tij është e lartë nëse arrin të trajtohet në mënyrën e duhur, Edhepse kur përdoret jashtë dyerve
druri është i ndjeshëm ndaj ndryshimeve klimatike si dhe kur dëmtohet nga myku apo insektet.
Ngjyra dhe tekstura e sipërfaqes së tij, e bënë drurin material sensual dhe të ngrohtë. Tradita e
gjatë e përdorimit të drurit, ka rezultuar me një numër të madh metodash në ndërtim dhe ka çuar
në prodhimin e shumë nënprodukteve të tij.
Xhami si material njihet qysh nga vitet 10000 pes. Prerja e parë e xhamit është hasur në
Egjipt rreth viteve 1500 pes dhe xhami i parë transparent u shfaq gjatë viteve 1500 pes. U shfaq
në Siri në shek. III dhe IV pes kur dhe u zhvilluan teknikat e para në lidhje me prodhimin e tij, e
më pastaj u përhap edhe në Romë dhe Greqi. Shek. XX hasi në përdorimin e gjerë të xhamit,
sidomos në fasadë. Procesi i prodhimit të xhamit fillon me përzierjen e materialeve bazë dhe
temperature e shkrirjes është rreth 1200oc dhe 1650oc në varësi të përbërjes. Përzierja e
tejdukshme pasi që ftohet dërgohet për në kallëp, shtrihet, shtypet dhe pluskon. Pluskimi është
teknika e cila përdoret zakonisht për të prodhuar xham të sheshtë dhe pastaj ftohet. Xhami është
material i cili në gjendjen e tij natyrore ka ngjyrë të gjelbër ose karameli, varësisht nga
papastërtitë që ai përmbanë. Duke i shtuar substanca të tjera xhami bëhet transparent dhe këto
karakteristika bëjnë që xhami të gjej përdorim në arkitekturë, duke përfshirë dhe xhamin e
tejdukshëm dhe me ngjyrë. Xhami nuk ofron izolim të mirë termik apo akustik, dhe në mënyrë
që të arrihet kjo, xhami lustrohet, dritarja formohet nga dy xhama dhe një hapësirë ajri në mes.
Xhami reagon mirë në rast të ndryshimeve në temperaturë, për aq sa temperatura ndryshon në
mënyrë graduale. Brishtësia është një tjetër karakteristikë e xhamit, ndonëse përparimet
teknologjike kanë avansuar në zhvillimin e llojeve të ndryshme të xhamave që janë më të fortë.
Ekziston një shumëllojshmëri e xhamave që mund të përdoren në ndërtim.
Përdorimi i metalit dhe i lidhjeve metalike daton mijëra vjet më parë dhe erdhi me
zhvillimin teknik. Është përdorur në periudha të ndryshme historike që nga koha e bronzit dhe
hekurit. Për shekuj me rradhë, metali është përdorur për të bërë vegla, mjete apo armë të
ndryshme. Fillimisht në objekte është përdorur si mjet ndihmës për konstruksione dhe si material
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dekorativ, por gjithçka ndryshoi me përhapjen e përdorimit të gjerë të çelikut dhe aluminit në
ndërtim gjatë shek. XIX. Kategoria e parë përfshinë hekurin e farkëtuar dhe çelikun, kurse
kategoria e dytë përfshinë aluminin, zinkun, plumbin dhe bakrin së bashku me lidhjet e tyre.
Suksesi i përdorimit të metalit në ndërtim qëndron tek vetitë e tij të shumta si: fortësia, rezistenca
në shtypje dhe tension, fleksibiliteti dhe përshtatshmëria e tij në riciklim. Është material që e
përqon mirë elektricitetin dhe nxehtësinë. Metali përdoret në ndërtim për shkak të vetive të tij
mekanike, siq janë rezistenca në tërheqje dhe rezistenca në shtypje. Disa metale mund të ngjiten
me njëra tjetrën ku me këtë rast bëhen edhe më të fortë. Megjithatë, ka procese të cilat dhe mund
ti dëmtojnë vetitë e tyre. Edhepse është zjarrdurues, një rritje në temperaturë mund ta bëj metalin
ta humb rezistencën mekanike të tij. Ndryshku poashtu është një reaksion i zakonshëm tek
metalet, nëse metale të tjera apo uji intervenojnë ky proces bëhet edhe më i dëmshëm dhe atëherë
ndodh korrozioni. Për të shmangur korrozionin është e nevojshme që materiali të galvanizohet
ose lyhet. Hekuri dhe çeliku janë metalet që gjejnë përdorimin më të madh në ndërtim. Metali
ferror me përmbajtje karboni më pak se 2% njihet si çelik. Çeliku është me elastik sesa hekuri
dhe mund të saldohet, kurse hekuri ndryshket dhe duhet të mbrohet. Zinku dhe bakri janë
lehtësisht të punueshëm dhe janë rezistent ndaj ujit dhe shpesh përdoren në fasadë. Alumini është
metal me peshë të lehtë por me densitet të ulët, përdoret në ndërtim aty ku nevojitet pesha të jetë
e lehtë dhe ti rezistojë ujit, poashtu edhe si element i fasadave.
Mund të thuhet se sot betoni është materiali ndërtimorë që gjen përdorimin në shumicën e
objekteve. Përdorimi dhe zbatimi i tij i gjerë në ndërtim në pothuajse të gjitha objektet
arkitektonike është për shkak të disa arsyeve themelore, siç janë zbulimi i Portland çimentos dhe
zbulimi i betonit të përforcuar. Bollëku dhe kosto e ulët e përbërësve të tij, është një arsye tjetër
në përdorimin e tij të gjerë dhe të suksesshëm në ndërtim. Betoni i përforcuar, i cili ka veti tjera
sot në krahasim duke bashkëvepruar edhe me rrjetën e çelikut. Ka filluar të përdoret në mes të
shek. XIX dhe u shfaq në vitin 1855 gjatë Ekspozitës Univerzale në Paris. Monier dhe Coignet
shfaqën një numër të madh të ndërtimeve nga ky lloj materiali në po të njejtën Ekspozitë në Paris
në vitin 1867. Sot betoni kryesisht bëhet nga Portland çimentoja, materialet e thata si – rëra dhe
zhavorri si dhe uji. Ka një dallim në mes betonit të freskët dhe atij të vendosur. Vetitë e tij
përfshijnë konsistencën, butësinë dhe homogjenitetin, varësisht nga lloji i çimentos që është
përdorur, sasia e ujit si dhe aditivëve-shtesave. Pas disa proceseve, pasi që betoni vendoset ai
bëhet një material rezistent dhe i qëndrueshëm. Mundësia e përdorimit të elementeve të
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parafabrikuara nga betoni me të njejtin garancion, ka bërë që kjo të kontribuojë në popullaritetin
e tij në ndërtim. Betoni gjenë përdorim të jashtëzakonshëm në ndërtimin e shtëpive.
Tek shtëpite ku si material bazë apo si element në fasadë që kanë pasur gurin janë
analizuar: Vineyard Residence nga Aidlin Darling Design, Estuary Residence nga A-Cero
Estudio de Arquitectura y Urbanismo, Lotus House nga Kengo Kuma & Associates, House in
Brione nga Markus Waspi & Jerome de Meuron Architekten dhe House in Calafell nga Ramon
Robuste – Maria Almirall i Ferrerons / Arquetipus Projects Arquitectonics. Tek shtëpitë ku ka
gjetur përdorim druri çoftë si element konstruktiv apo element në fasadë janë analizuar: L House
nga Philip Lutz Architektur, Kitchel Residence nga Boora Architects, Brunsel-Sharples House
Remodelling nga Obie G. Bowman, Peiffer House nga Crahay & Jamaigne Societe d’Architectes.
Shtëpitë ku si material dominant në ndërtim apo si pjesë integrale e fasadës është xhami janë
analizuar: House 20x20 nga Felipe Assadi, Glass Box C1 nga Gwenael Nicolas/Curiosity, Denis
House nga Dethier & Associes, House in Shimogamo nga Edward Suzuki Associates. Aty ku
metali me një llojllojshmëri të tij është përdorur çoftë si element ndërtimi apo qoftë si pjesë e
fasadës janë analizuar: Steel House nga Kengo Kuma & Associates, McCue Residence nga
Michael P. Johnson Design Studio, Rooftecture RS nga Shuhei Endo Architect Institute, Grouf
Residence nga Ben Frombgen/Lundgren Design dhe F House nga M2 Nakatsuji Architect Atelier.
Ku betoni është përdor si në ndërtim poashtu dhe në gjendjen e tij si element i dukshëm në
fasadë janë analizuar: Solar Umbrella nga Pugh & Scarpa, House in Beroun nga HSH Architekti,
House in Chikata nga Kazanori Fujimoto Architect & Associates dhe Villa Bio nga Cloud 9. Të
gjitha këto objekti banimi të madhësive të ndryshme janë të ndërtuara përgjatë 10 viteve të fundit.

2.3. SHTËPITË DHE VILAT E KOHËVE MODERNE DHE ARKITEKTURA E TYRE

Përgjatë dy dekadave së fundit arkitektura e objekteve të banimit ka depërtuar thellë në
imazhin e njerëzve rreth e qark botës dhe ka pasur një impakt të jashtëzakonshëm në arkitekturë.
Kjo ka ardhur si rezultat i një qasje më inovative dhe me rritjen e kërkesës si nga ana e klientëve
poashtu dhe nga ana e arkitektëve në dizajn dhe funksion. Në qoftëse të gjitha shtëpitë
bashkëkohore i referohen një modeli historik, atëherë shembulli më i mirë i bashkimit të këtyre
ideve janë ato shtëpi të cilat kanë frymëzuar idenë e modelit të shtëpive të quajtura vila, me një
gamë të gjerë e të zgjeruar sa i përket funksioneve.
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Si një shembull konkret mund të mirret arkitekti japonez Tadao Ando. Influencat
historike tek Tadao Ando janë të qarta. Arkitekti në moshën 20 vjeqare, bleu një monograf të Le
Corbusier dhe ka pranuar se burim inspirimi i arkitektit ka qenë puna e realizuar nga ai. Për
shqyrtim mund të mirret Kidosaki House në Tokyo e realizuar rreth viteve 1982-1986, e cila
përmbanë një kopsh në kulm, pilotat, fleksibilitetin e fasadës, dritaret horizontale dhe një bazëplanimetri fleksibile, dmth përmbanë të gjitha pikat e Le Corbusier mbi arkitekturën moderne.
Por arkitektura e Tadao Ando është produkt i një diversiteti edhe më të thellë. Le Corbusier ka
qenë njëri nga influencuesit e tij në projektim, por kështu ishin edhe ndërtesat e qytetit të tij
Osaka dhe Nara, ku arkitektura japoneze ishte tradicionalisht horizontale jo-gjeometrike,
hapësira në forma jo të rregullta. Ai ka thënë “Unë besoj se mënyra sesi njerëzit jetojnë mund të
drejtohet pak nga arkitektura” dhe “Kur unë dizajnoj ndërtesa, unë e mendoj përbërjen e
përgjithshme ashtu si pjesët e një trupi të përshtatura ndërmjet vete. Në krye të kësaj, unë
mendoj sesi njerëzit do ti drejtoheshin ndërtesës dhe se si do ta përjetojnë hapësirën” [Tadao
Ando]. Arkitektura e tij është e bazuar në metodat kompozicionale dhe formë e modernizmit
duke integruar dy gjëra të kundërta, abstraksionin dhe përfaqësimin. Abstraksioni është një
estetikë e bazuar në pastërti dhe logjikë, dhe përfaqësimi interesohet në lidhje me anën historike,
kulturore, klimatike, topografike, urbane dhe kushtet e jetesës. Rezultati është një arkitekturë
pothuajse në mënyrë perfekte nga betoni, me detale çeliku apo druri.
Shek. XX dhe XXI kanë prodhuar disa nga objektet më inovative dhe më të
paharrueshme të banimit, ku disa prej tyre janë bërë ikona botërisht të njohura.
Pas një peridhe të gjatë të bumit ekonomik, klientët u kthyen nga arkitektët për të shfaqur
statusin dhe pasurinë e tyre. Si rezultat i kësaj gjatë këtyre dekadave (’80-’90 gjerë me sot)
derivuan një numër gjithnjë e në rritje i objekteve të karakterit banimorë, si dhe u zgjua
shqetësimi në lidhje me shumë qështje në lidhje me objektet arkitektonike si dhe mjedisin se ku
ato ndërtoheshin nga arkitektët dominant të kësaj kohe. Kjo dëshmohet me ndërtimin e objekteve
që shpesh janë shprehje personale apo subjektive, nga një grup i arkitektëve të cilët krijuan një
dialog të sinqertë, të hapur dhe të qartë në arkitekturë, si rezultat i përvojës së gjatë dhe të pasur
duke krijuar arkitekturë vërtetë mbresëlënëse.
Si shembull konkret mund të mirret Blades House nga Morphosis në Santa Barbara të
Kalifornisë, Se ndërtuar në mesin e dekadës të kaluar si një shtëpi familjare. Në qershor të vitit
1990, një zjarr i llahtarshëm rrafshoi për tokë qindra shtëpi familjare në kodrat e bregdetit të
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Santa Barbara-s në Kaliforni. Gjithqka që mbeti së bashku me hirin, ishin asgjë tjetër përpos një
peisazhi me pjerrtësi të butë e të bukur me shkëmbinjë të shpërndarë atje këtej dhe një grup
lisash. Strategjia e Morphosis ishte të ndërtonte një mur në formë eliptike që të përmbante të
gjitha pjesët e shtëpisë brenda saj. Ky mur, i cili në maje të tij ka një teh apo cik sugjeron se
dhoma e jashtme është pjesërisht e mbuluar, me copëza të ekspozuara betoni. E kundërta e
elipsës së kopshtit, kulmi i shtëpisë tërheq një tjetër në planin vertikal. Shtëpia është e rregulluar
në tre zona të mëdha ngjitur me pesë dhoma të jashtme të vogla. Çdo zonë është projektuar si
sekuencë e zonave të mbivendosura, në të cilën kufiri ndërmjet hapësirës komunikuese dhe
private është mjegulluar qëllimisht.
Shtëpia ishte protagonisti kryesorë i arkitekturës moderne dhe asaj të sotme, dhe terreni
kryesorë ishte eksperimentimi urban dhe rural në koncipimin e objekteve të banimit. Përveq
karakteristikave të caktuara ekziston një variacion i pakufizuar i stileve, formave dhe materialeve
që hasen në arkitekturën e ditëve të sotme. Madhësia e një objekti mund të limitohet në një
dhomë, apo të përbëhet prej një kompleksi disa krahësh. Zgjedhja e materialeve, teknika e
ndërtimit dhe struktura e dhomave reflekton preferencat personale të vetë pronarëve. Lidhja
esenciale ndërmjet banorit dhe objektit banimorë, shprehet në krijimin e hapësirave banimore të
dizajnuara në mënyrë individuale duke iu përshtatur kërkesave dhe nevojave të vetë banorit.
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3. METODOLOGJIA
Përgjatë gjithë procesit të punimit të diplomës dhe me përzgjedhjen e projektit që do të
shtjellohej fazë pas faze, është përzgjedhur lokacioni se ku ky objekt do të parashihet të
ndërtohet dhe më pastaj analiza dhe natyra specifike e atij lokacioni. Me shtjellimin e analizës së
projektit nga kjo fazë kam ofruar zgjidhjen ideore të projektit në fjalë – Vilë për arkitektin në të
njejtën kohë duke e analizuar ndikimin e tij në aspektin social, kulturorë, psikologjik, ekonomik,
funksional, estetik e mjedisorë.
Të gjitha këto kanë ardhur si rezultat i bashkërendimit të njohurive të fituara nga
literatura ndërkombëtare dhe ajo vendore si dhe tendencat e reja dhe ato të hershme në periudha
të ndryshme kohore në arkitekturë, si dhe njohuritë e fituara gjatë studimeve dhe më herët, të
cilat më kanë ndihmuar në përpunimin dhe finalizimin e punimit të diplomës.
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4. PROGRAMI I DETYRËS PROJEKTUESE
4.1 Grupacioni hyrës
Erëmbrojtësi
Nyja sanitare dhe utility (në përdhesë)
4.2 Grupacioni i qëndrimit ditorë

10m2
8m2
120m2

4.3 Grupacioni ekonomik
Kuzhina

30m2

Trepezaria

20m2

Depo doracake

5m2

4.4 Grupacioni i kthinave për rekreacion
Kino shtëpiake
Pishina e brendshme

40m2
120m2

Sauna

10m2

Xhakuzi

45m2

Libraria

40m2

4.5 Grupacioni i dhomave të fjetjes
Dhoma e prindërve – master dhoma

100m2

4 Dhoma të fëmijëve

30-40m2

3 Dhoma të mysafirëve

20-30m2

4.6 Grupacioni i kthinave sanitare
Banjo kryesore – master banjo

15m2

Banjo-wc e dhomës së prindërve

10m2

Banjo-wc tek dhomat e fëmijëve

2x4m2

Banjo-wc tek dhomat e mysafirëve

3x4m2

Banjo-wc dhe tush kabina në bodrum

10m2

4.7 Grupacioni i kthinave teknike
Stabilimentet teknike të pishinës

60m2

Ngrohja

20m2

Gjeneratori

20m2
14

Paisja për filtrimin e ujit
Depotë
4.8 Komunikimi
TOTAL

20m2
3x12m2
200m2
1029m2
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5. PËRSHKRIMI - ANALIZA E SITUACIONIT

Lokacioni i cili është përzgjedhur për projektimin e Vilës shtrihet në afërsi të zonës
kufitare Kosovë-Shqipëri (afërsisht 1.5km nga vendkalimi kufitarë), konkretisht pika kufitare
Morinë në fshatin Vërmicë. Përmes lokacionit të gjerë kalon dhe autostrada “Ibrahim Rugova” e
cila e ndanë fshatin pothuajse në mes. Lartësia mbidetare e kësaj sipërfaqe varion nga 300-440m.
Parcela e përzgjedhur ka një sipërfaqe të konsiderueshme prej 38355m2/383.55A dhe një
pjerrtësi prej afro 12% (7o) në pjesën ku është planifikuar të vendoset objekti, kurse në pjesën e
epërme të parcelës pjerrtësia e terrenit është më e madhe 23-24% (14o).
Liqeni i Vërmicës gjendet në pjesën Veri-Perendimore dhe përgjatë gjithë perimetrit të tij
gjendet rruga e larguar jo shumë prej tij. Mbi rrugë gjendet parcela e përzgjedhur për projektin e
Vilës. Vizurat nga liqeni janë të hapura pa pengesa nga objektet tjera përreth me orientim nga
ana Veri-Perendimore.
Objektet përreth janë të etazhitetit të ultë, kryesisht P+0 ose P+1 dhe shtrihen në një
distance jo dhe aq të vogël nga parcela, ku objekti më i afërt është Hotel Universi i shtrirë
pjesërisht mbi liqe.
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6. PËRSHKRIMI TEKNIK
6.1. VILAT – KLASIFIKIMI, NDARJET, STILI ARKITEKTONIK DHE FUNKSIONET

Vilat si objekte të banimit, janë ato lloj ndërtesa arkitektonike që me kalimin e kohës
kanë pësuar ndryshimin më të madh sa i përket anës kulturore, strukturale, qasjes ambientale etj.
Vila si term është përdorur në mënyra të ndryshme. Ndryshimet të cilat i kanë paraprirë me
kalimin e kohës vilave kanë bërë që tiparet e tyre të ndryshojnë në një masë relativisht të madhe.
Vilat i klasifikojmë në disa grupe si: vilat romake, ato klasike dhe neoklasike, të
renesansës, moderne, postmoderne si dhe kontemporare.
Vilat kanë filluar të pësojnë ndryshime të mëdha në fazat e para të arkitekturës moderne
ku kanë filluar të pasqyrohen tendenca në zhvillimin e koncepteve të reja në projektimin e tyre –
anën estetike, në materializimin e objekteve si dhe nga ana kulturore e sociale. Gjatë kësaj kohe
është shtuar tendenca nga arkitektet që të ketë ndërlidhje apo bashkëveprim në një formë apo
tjetër ambienti i jashtëm me atë të brendshëm.
Si kontinuitet i vilave moderne por me një qasje më ndryshe nga modernja, atyre u
paraprijnë vilat postmoderne dhe kontemporare-bashkëkohore. Vilat postmoderne si parim kanë
ndërlidhjen mes tradicionales dhe zhvillimeve të reja të kohës si nga ana teknologjike,
zhvillimeve të materialeve të reja dhe aplikimin e tyre dhe në të njejtën kohë në konstruksion. Në
shumicën e rasteve vilat kontemporare-bashkëkohore konceptohen si një vazhdimësi e vilave
moderne me disa ndryshime kryesisht kozmetike por me inkorporimin e elementeve të reja si dhe
faktorëve ekologjik, ekonomik e social.
Zgjidhja dhe koncipimi i vilave detyrimisht ndikohen nga lokacioni-terreni ku
planifikohen të ndërtohen, si në aplikimin e materialeve, poashtu dhe në formën apo zgjidhjen
funksionale të tyre.
Për nga zonat klimaterike se ku ndërtohen, vilat i ndajmë në: vila malore (viseve të
ftohta), tropikale, të bregdetit, liqenit, lumit, shkretëtirës (viseve të thata). Sipas lokacionit se ku
ndërtohen vilat, ato i ndajmë në vila urbane, suburbane dhe provinciale.
Që një objekt të mos ndikojë negativisht apo jo në mënyrën e duhur në vendin se ku ka
zënë një copë hapësire, duhet nga ana estetike – materializimin e tij të ketë ndërthurrje me
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ambientin që e rrethon, varësisht nga natyra e atij lokacioni, qoftë objekt i cili është ndërtuar në
vise malore, pranë bregdeti apo liqeni apo në qfarëdo rrethane tjetër.
Sipas stilit arkitektonik, vilat ndahen në: vila tradicionale, klasike, eklektike, moderne,
postmoderne dhe kontemporare.
Sipas gabaritit - koncipimit volumetrik, vilat ndahen në: vila me formë të koncentruar dhe
lineare, të kombinuar dhe të lire, dhe me gabarit të mbyllur – oborr të brendshëm.
Një vilë është më përmbajtësore dhe më e zgjeruar sa i përket kthinave apo grupacioneve
funksionale në krahasim me një shtëpi të thjeshtë banimi. Grupacionet kryesore funksionale dhe
më të zgjeruara tek vilat janë: Grupacioni hyrës - erëmbrojtësi, holi reprezentativ, ulëset
garderobat dhe wc shpesh në afërsi të hollit hyrës. Grupacioni ditorë ku janë të koncipuara
qëndrimi ditorë dhe holi për pritje. Grupacioni i kthinave për rekreacion - kthina e medias - TV,
home cinema, biliardo, kthina e gjimnastikës, sauna, pishina e brendshme si dhe kthina të tjera
me qëllim rekreacioni). Grupacioni i kthinave ekonomike – hyrja ekonomike, erëmbrojtësi (jodomosdo të nevojshme varësisht nga zgjedhja), kuzhina, depoja doracake, utiliti, trepezaria, bari.
Grupacioni i fjetjes – dhoma e fjetjes për prindër apo master dhoma, dhomat e fjejtes për fëmijë,
dhoma e gjyshërve, dhomat e mysafirëve. Garderobat – për rroba apo këpucë (të ndara – hapësirë
e veçantë në kuadër të vilave apo si pjesë përbërse e dhomave të fjetjes). Grupacionet edukative
apo profesionale të cilat koncipohen në bazë të profesionit që e zhvillojnë kryefamiljarët si:
libraria – biblioteka, ateleja e piktorit, studio projektuese e arkitektit, studio muzikore e
muzikantit apo çfarëdo kthine e ngjajshme me qëllim zhvillimin e aktivitetit profesional, zyre
pune etj. Kthinat sanitare si banjo qëndrore – master banjo, banjo apo wc në kuadër të dhomave
të fjetjes, banjo apo wc për mysafirë si dhe kthinat për mirëmbajtje dhe pastrim. Komunikimi si
degazhmanet, korridoret, shkallët dhe në disa raste mund të koncipohen dhe ashensorë.

6.2. IDEJA dhe KONCEPTI

Duke u nisur nga ajo se Vila planifikohet për një familje ku shtylla e saj e ushtron
profesionin e arkitektit dhe duke pas parasysh se kërkon angazhim dhe orë më të gjata pune,
ideja ishte që puna të ketë ndërlidhje me ambientin familjar. Si pjesë përbërëse në kuadër të
hapësirës familjare, vie si aneks hapësira e punës – studio e arkitektit.
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Qëllimi bazë ishte që aktiviteti profesional të zhvillohet në një ambientit sa më relaksues
dhe inpirues për vetë arkitektin, larg zhurmës dhe përditshmërisë së qytetit, duke u gjendur në të
njejtën kohë në afërsi të gjirit familjar dhe një peisazhi frymëzues për punë.
Gjithmon duke e ruajtur autenticitetin e terrenit dhe duke e pas parasysh hapësirën e
tërësishme të parcelës, objekti është paraparë që të ketë shtrirje horizontale dhe lojë volumesh të
hapësirave me funksione të ndryshme.
Si forma bazë në konceptimin e objektit janë marrë format e rregullta duke e përjashtuar
pjesën e studios së arkitektit, e cila len përshtypje të depërtimit të dy trupave njëri tek tjetri me
kënd të pjerrtë.

6.3. ETAZHITETI

Objekti është paraparë të ketë etazhitet të ndryshueshëm, ku grupacioni i qëndrimit ditorë
dhe i dhomave të fjetjes ka etazhitet B+P+2, grupi i dhoma të fjetjes së mysafirëve shtrihet vetëm
në përdhesë me disnivele, kurse studio e arkitektit ka etazhitet prej B+P+1. Lartësia dyshemedysheme në përdhesës varion nga 340cm tek kuota ±0.00, ku grupacioni ku janë të vendosura
këndi i TV dhe kamini ka hapësirë ajrore – apo hapësirë të pastër/dysheme plafon prej 620cm.
Tek libraria, këndi i pianos, trepezaria dhe kuzhina lartësia dysheme-dysheme është 290cm dhe
hapësirë të pastër dysheme-plafon 270cm si tek dy dhoma e fjetjes së mysafirëve poashtu 290cm
apo dysheme-plafon 270cm, por të ndara në dy nivele. Tek studio projektuese lartësia dyshemedysheme në katin përdhesë është 300cm kurse në kat tek arkitekti është 280cm.
Lartësia dysheme-dysheme në kat si dhe tek penthouse është 300cm dhe hapësirë të
pastër 280cm.

6.4. DESTINIMI I SIPËRFAQEVE NË KUADËR TË PARCELËS

Hapësirat e gjelbëra dhe rekreative

93%

35511.56m2

Përdhesa

1%

591.30m2

Komunikimi

6%

2252.14m2

T O T A L

38355.00m2
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Parcela 38355.00m2
Përdhesa
1%

Komunikimi
6%

Hapësirat e
gjelbëra dhe
rekreative
93%

6.5. SIPËRFAQET E OBJEKTIT

BRUTO

NETO

PËRDHESA

591.30m2

516.68m2

BODRUMI

790.54m2

661.45m2

KATI 01

486.20m2

370.98m2

KATI 02 - PENTHOUSE

152.80m2

134.00m2

TOTAL

2020.84m2

1683.11m2

6.6. SPECIFIKIMI I HAPËSIRAVE NETO NËPËR ETAZHE

6.6.1. P Ë R D H E S A
Komunikimi
Grupacioni Ditorë, Kuzhina & Trepezaria

59.13m2
239.40m2

Dhoma e Mysafirëve 1

31.40m2

Dhoma e Mysafirëve 2

31.60m2

Dhoma e Mysafirëve 3

17.30m2
20

Studio Projektuese

72.20m2

Garazha

42.00m2

Nyjet Sanitare-Utiliti

23.65m2

6.6.2. B O D R U M I
Komunikimi

57.45m2

Pishina

140.00m2

Oborri

139.30m2

Xhakuzi

53.60m2

Sauna

14.00m2

Kino Shtëpiake

40.40m2

Kthinat Ndihmëse në Bodrum

123.40m2

Stabilimentet Teknike të Pishinës

82.40m2

Nyjet Sanitare

10.90m2

6.6.3. K A T I 0 1
Komunikimi - Galeria

35.40m2

Dhoma e Prindërve dhe Garderoba

89.72m2

Dhoma e Vajzës dhe Garderoba

45.30m2

Dhoma e Djalit

31.30m2

Dhoma 1 Shtretërshe

30.60m2

Dhoma 2 Shtretërshe

33.20m2

Studio Projektuese

77.30m2

Nyjet Sanitare

28.16m2

6.6.4. K A T I 0 2 – P E N T H O U S E
Grupi Ditorë dhe Trepezaria

118.60m2

Kuzhina

13.00m2

Nyja Sanitare - Toaleti

2.40m2
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6.7. QASJA NË LOKACION

Qasja në objekt bëhet nga ana Veri-Perendimore. Hyrja kryesore për në ambientet e shtëpisë
bëhet nga ana Veri-Perendimore kurse për tek studio e arkitektit nga ana Veri-Lindore.

6.8. KONSTRUKSIONI, MBULESA DHE MATERIALET

6.8.1 Konstruksioni: Konstruksioni i cili ka gjetur përdorim në objekt është konstruksioni nga
betoni i armuar- Sistemi konstruktiv i objektit është i kombinuar dhe i ndarë në dy pjesë
konstruktive.

Qëllimi i konstruksionit gjithmonë duhet të jetë: rritja e distances kështu duke zvogëluar
masën e konstruksionit me të cilën arrihet përdorimi racional i materialit si dhe efekti i
përshtatshëm ekonomik si dukja më elegante-estetikisht. Atëherë kur ekziston mundësia

Pesha e objektit bartet në dy themele me nivele të ndryshme nga njëra tjetra. Njëra anë e
objektit gjegjësisht nën bodrum në një themel t=50cm – themel pllakë, si dhe tek grupacioni i
fjetjes – dhomat e mysafirëve në nivelin e përdhesës – themele të veçanta t=40cm.
Shtyllat si dhe pëlhurat e betonit janë të dimenzioneve të ndryshme, duke iu përgjigjur
asaj hapësire konstruktive si dhe ofrimit sa më adekuat të stabilitetit konstruktiv të objektit.

6.8.2 Mbulesa: Mbulesa e objektit është kulm i rrafshtë i cili ka ramje prej 2% dhe është kulm
i gjelbër – shtresë vegjetacioni me trashësi 15cm, duke e përjashtuar mbulesën tek penthouse e
cili ka pjerrtësi prej 9o – 16%, ku mbulesa finale është kulm i plastifikuar.

6.8.3 Fasada: Në fasadën e objektit janë përdorur dy lloje ngjyrash, ngjyrë e bardhë dhe ngjyrë
pjepri të llojit “STO”. Janë përdorur dhe panele druri nga “Parklex” të llojit “Antra” – ngjyrë
kafeje e mbyllur të një qëndrueshmërie të lartë ndaj ndikimeve atmosferike.
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6.8.4 Mveshjet finale të pllakave jashtë: Tek hyrja kryesore dhe pjesa më e madhe e
hapësirës së jashtme të objektit mveshja e pllakave është bërë nga mermeri i kualitet të lartë nga
“Mandarin Stone” i llojit “Botticino Fiorito”. Poashtu tek pishina në kuotën më të ulët është
përdorur graniti nga “Mandarin Stone” i llojit “Zeus” me shkëlqim. Tek studio e arkitektit
mveshja e pllakave është bërë nga mermeri “Kalingastone” i llojit “Classica – Minerva”. Lozhat
tek dhoma e fjetjes së vajzës dhe djalit si dhe tek Penthouse dyshemetë janë mveshur me pllaka
qeramike nga “Marazzi” të llojit “Island Sand” ngjyrë bezhe.

6.8.5 Mveshjet finale të dyshemeve brenda: Mveshja e qëndrimit ditorë, penthouse, zyres së
arkitektit si dhe dhomave të fjetjes është bërë nga parketi i kualitetit të lartë – dru lisi nga “Berti”
– koleksioni “Avantgarde” me 3 lloje ngjyrash, ku tek arkitekti parketi ka një shkëlqim më të
dukshëm. Tek sauna mveshja e dyshemesë është bërë me dërrasa druri të llojit “Boral” – dru lisi.
Mveshja e dyshemesë tek pishina e brendshme si dhe xhakuzi është bërë prej mermeri nga
“Crema Marfil”. Tek nyjet sanitare mveshja finale është bërë me dy lloje qeramike “Refin”. Nyja
sanitare në përdhesë, banjo kryesore si dhe banjo e prindërve janë mveshur me pllaka qeramike
“Refin” tipi “Bluetech” si dhe nyjet tjera sanitare tek dhomat e fjetjes, në bodrum, studio e
arkitektit si dhe nyja sanitare në penthouse poashtu nga “Refin” tipi “Aztech”.

6.8.6 Shkallët: Shkallët në ambientin e jashtëm janë të mveshura nga mermeri, kurse shkallët e
brendshme janë nga druri i lisit të cilat janë të inkastruara në murin nga BA dhe në xham të
plastifikuar me trashësi prej 6cm të përforcuara me bulona.
6.8.7 Dyert dhe Dritaret: Janë nga druri, lloji “Gaulhofer”. Tek dritaret është përdorur xham i
dyfishtë ku në pjesën e jashtme është xham i pastër me trashësi 4mm, si dhe pjesa e brendshme
xham LOW-E 4mm, e që në mas të madhe ndikon në reduktimin e shpenzimeve.

6.8.8 Plafonet: Tek dhomat e fjetjes, pishina e brendshme dhe studio projektuese konkretisht
tek këndi i punës së arkitektit plafonet janë të lëshuara dhe përdorim të madh gjenë gipsi si dhe
panelet dekorative nga druri.
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SI QËLLIM KRYESORË SA I PËRKET MATERIALIZIMIT TË ENTERIERIT, KA QENË
QË DRURI TË GJEJË PËRDORIM TË GJERË ME TË VETMËN ARSYE QË AMBIENTI I
JASHTËM TË KETË NDËRLIDHJE ME ATË TË BRENDSHËM, SI DHE NË TË NJEJTËN
KOHË TË JETË SA MË I NGROHTË DHE MIKPRITËS NËPËRMJET PËRDORIM TË
DRURIT. VENDE VENDE SI TEK QËNDRIMI DITORË DHE TEK PISHINA E BRENDSHME
GJENË PËRDORIM DHE GURI QË TË OFROJË TË NJEJTIN EFEKT SI NË RASTIN E
DRURIT.
SI NGJYRA MURESH TË CILAT DOMINOJNË PJESËN MË TË MADHE TË
KTHINAVE JANË NGJYRA VANILË, KREM, PJEPËR, PORTOKALLI DHE E BARDHË.
“NJË NDËRTESË DUHET TË RRITET NGA LOKACIONI SIKURSE TA RRISË VETË
NATYRA, NGA BRENDA JASHTË DHE TË FORMËSOHET NGA FORCAT TË CILAT E
RRETHOJNË ATË” – [FRANK LLOYD WRIGHT]

6.9. IZOLIMI I OBJEKTIT
Izolimi termik tek niveli i themeleve është bërë nga TI i llojit “Stirodur” me trashësi 4cm.
Izolimi termik tek kulmi i rrafshtë është bërë nga TI i llojit “Poliuretan” me trashësi 10cm, si dhe
izolimi termik i murreve të jashtme të objektit është bërë poashtu nga “Poliuretan-i” me trashësi
8cm. Hidroizolimi në nivelin e themeleve, kulmit të rrafshtë si dhe pllakave të meskatit është HI
“CONDOR” me trashësi 0.8cm apo “INDEX”. Largimi i ujërave nëntokësorë bëhet nga gypi i
drenazhës Ø100mm me ramje 2% me bazë prej melle.
6.10. PËRSHKRIMI I ENTERIERIT – KONCIPIMI I FUNKSIONEVE
Nga kuota ±0.00 – nga ana Veri-Perendimore bëhet shpërndarja e kthinave në objekt nga
erëmbrojtësi dhe holi reprezentativ i pritjes – hyrja kryesore. Qëndrimi ditorë apo grupacioni i
funksioneve të qëndrimit ditorë si këndi i TV, këndi i kaminit, këndi i pianos dhe hapësira e
librarisë janë të grupuara në afërsi të njëra-tjetrës në formë të shkronjës “L”të ndara në dy nivele,
libraria dhe këndi i pianos janë të ngritura në kuotën +50 nga niveli i hyrjes në objekt. Në pjesën
qëndrore të objektit janë të vendosura shkallët në formë lineare me gjerësi 120cm të cilat
mundësojnë lidhjen me etazhet tjera. Lidhja e grupacionit ditorë me ambientin e kuzhinës dhe
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trepezarisë mundësohet nëpërmjet dy hapjeve dhe gjenden në kuotën +50, ku në afërsi të
kuzhinës gjendet dhe depoja doracake e saj. nga kjo kuotë nëpërmjet një degazhmani të
djellëzuar-ndriçuar bëhet lidhja nga grupacioni i qëndrimit ditorë me dhomat e mysafirëve të
cilat janë të ndara në dy nivele. Dy dhoma të mysafirëve-dhoma një shtretërshe janë në kuotën
+50, kurse dhoma dyshtretërshe është e ngritur në kuotën +100. Garazha për dy vetura e ndanë
ambientin e shtëpisë me atë të studios projektuese të arkitektit. Hyrja nga garazha për në
ambientet e shtëpisë mundësohet nëpërmjet një degazhmani ku në këtë pjesë gjendet edhe nyja
sanitare dhe utiliti në kuadër të tij.
Nga kuota +50 nga ana Veri-Lindore e objektit bëhet qasja në ambientet e studios
projektuese, ku në katin Përdhesë është hapësira e punës për 3 punëtore, dhe në mes gjenden
shkallët në formë spirale që mundësojnë lidhjen me katin ku gjenden hapësira e pritjes si dhe
ambienti i punës së arkitektit (duhet cekur se në kat nuk ka asnjë ndërlidhje ndërmjet ambientit të
punës së arkitektit me ambientet e shtëpisë – janë të ndara fizikisht).
Qasja për në bodrum mundësohet nëpërmjet 2 anëve, njëra nga shkallët qëndrore të
jashtme për tek oborri i bodrumit, i cili bën lidhjen me ambientin e pishinës së brendshme dhe
trim sallës, dhe shkallët e brendshme që nga niveli i përdhesës prej kuotës ±0.00 lidhin katet tjera
me bodrumin në kuotën +3.00. Në afërsi të shkallëve të bodrumit nëpërmjet një korridori të
vogël bëhet shpërndarja e disa funksioneve. Në njërën anë mundësohet qasja për tek kino
shtëpiake, në anën tjetër për tek ambientet e pishinës së brendshme. Një degazhman bën ndarjen
e funksioneve kryesore të bodrumit, asaj rekreative dhe teknike. Pjesë përbërëse e kthinave
teknike janë depotë si dhe ngrohja, filtrimi i ujit dhe gjeneratori. Në kuadër të pishinës së
brendshme janë të inkorporuara sauna, xhakuzi si dhe nyja sanitare dhe tush kabinat.
Në katin e dytë janë të koncipuara 5 dhoma fjetjeje për famijen. Dhoma e prindërve –
master dhoma në kuadër të saj ka garderobën dhe banjon. Dhoma e vajzës si dhe e djalit poashtu
kanë në kuadër të tyre banjo si dhe lozhën, por dhoma e vajzës në kuadër të saj ka dhe
garderobën që në të njëjtën kohë është më ekskluzive. Janë dhe dy dhoma tjera fjetjeje, njëra
njështretërshe dhe tjetra dyshtretërshe të një madhësie më të vogël. Në këtë kat është dhe banjo
kryesore – master banjo si dhe Galeria e cila mundëson vizura në ambientet e qëndrimit ditorë.
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6.11. ORIENTIMI I KTHINAVE

Qëndrimi ditorë ka orientim nga ana Veri-Perendimore për shkak të vizurave nga liqeni.
Kuzhina, trepezaria dhe këndi i pianos janë të orientuara nga ana Jug-Lindore. Dhomat e fjetjes
së mysafirëve kanë orientim nga ana Jug-Perendimore dhe njëra dhomë në një fragment nga ana
Veri-Perendimore. Dhomat e Fjetjes së fëmijëve si dhe dhoma e prindërve në kat kanë orientim
nga 3 anë, duke përjashtuar anën Veri-Lindore të objektit. Penthouse në katin më lartë poashtu
ka orientim në 3 anët e objektit duke e përjashtuar anën Veri-Lindore. Studio e arkitektit ka
orientim nga 3 anë duke e përjashtuar atë Jug-Perendimore.

6.12. NDRIÇIMI ARTIFICIAL, NGJYRAT - ANA PSIKOLOGJIKE

Kryesisht kthinat e ndryshme në objekt janë të ndriçuara në mënyrë indirekte për arsye
estetike duke mos përjashtuar dhe në pjesë të caktuara të kthinave dhe ndriçimin direkt.
Ambienti i brendshëm krijon përshtypjen se kthinat janë të zhytura në ngjyrë portokalli për arsye
të poçave të cilët i japin atë efekt enterierit.
Arsyeja kryesore e përzgjedhjes është ana positive e cila e stimulon mendjen njerëzore si
dhe ofron komfort fizik dhe emocional, si dhe në të njejtën kohë e bën ambientin më të ngrohtë.
Është ngjyrë e cila na motivon dhe na bën më optimist, ngjyrë që rrezaton sensualitet. Ngjyra
portokalli aty ku gjenë përdorim, është ngjyrë e cila nxit ndërveprimin social sepse hap urat e
komunikimit ndërmjet njerëzve. Në të njejtën kohë inkurajon respektin ndaj vetvetes si dhe ndaj
të tjerëve.
Si çdo ngjyrë që ka anët e saj pozitive si dhe ato negative se si ndikon tek mendja
njerëzore, si ato negative mund të mirren: privimi, frustrimi, papjekuria dhe mendjelehtësia.
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